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ABSTRAKTI
Implementimi i teklogjive moderne në zhvillimin e web-it po merr popullaritet global dhe po
rezulton të jetë tejet i suksesshëm në këtë industri. Rezultatet e mira dalin të jenë në rrafshin
professional dhe atë personal të zhvilluesve. Rritja dhe zhvillimi i këtyre teknologjive në mënyrë
eksponenciale ka shtyrë shume kompani dhe shumë zhvillues se cila prej këtyre teknologjive gjen
zbatim të duhur në produktet përkatëse të tyre.
Në këtë hulumtim do të shtjelloj elementet e web-it, mënyrën e funksionimit, ndarjet e web-it në
anën e logjikës(backend) dhe ndërfaqës së përdoruesit(frontend). Hulumtimi kryesorë është në
pjesën e frontend ku krahasohen dy teknologjitë më të fuqishme në industrinë e web-it, ReactJS
dhe Vue.js.
Këto dy teknologji janë krahasuar prej definicioneve fundamentale dhe kuptimi i tyre, struktura e
tyre e ndërtimit dhe funksinimit, sintaksa dhe arkitektura e tyre e ndërtimit.
Hulumtimi përpos shtjellimit në detaje të ReactJS dhe VueJS, përmban edhe disa segmente
krahasimi. Krahasimi ka bazë avantazhet dhe disavantazhet e të dy teknologjive dhe përdorimin e
tyre nga industritë më të fuqishme në botë.
Segmenti i fundit në krahasimin përmban të dhëna statistikore në performancë, popularitet dhe
përdorim.
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HYRJE

Sistemi kompjuterik në periudhën e zbulimit të tij përmbante sekuanca aritmetike ose logjike që
përdorej për kalkulime të ndryshme matematikore duke i shfrytëzuar operatorët matematik.
Përgjatë viteve sistemi kompjuterik perveq llogaritjeve të shpejta që i bënte evoluoi në progresion
gjeometrik duke mundësuar krijimin dhe ruajtjen e informacioneve të ndryshme brenda memories,
dhe më pas paraqitjen visuale të tyre.
Drejtim krejtësisht të ri sistemit kompjuterik i dha Interneti. Interneti pati influence të madhe ne
zhvillimin e sistemit kompjuterik dhe informativ, ku mundesoi lidhjen dhe komunikimin e paisjeve
kompjuterike nga një kompjuter në tjetrin duke shkëmbyer informacione në distanca të largëta [1].
Me rrjedhen e fuqishme të zhvillimit teknologjik, sistemi kompjuterik dhe Interneti arritën në një
nivel të lartë ku filluan ta ndryshojnë botën duke u integruar në politikë, biznese, industri, mjeksi
arsim dhe në gjithë shoqërinë globale.
Interneti është një fuqi transmetuese në gjithë botën, është një mekanizëm për shpërndarjen e
informacionit dhe një medium për bashkëpunim dhe bashkëveprim midis individëve dhe
kompjuterëve të tyre pa marrë parasysh vendndodhjen gjeografike.
I gjithë ky zhvillim teknologjik në sisteme kompjuterike dhe Internet përmban në vete shumë
elemente të tjera që ndihmuan dhe ende vazhdojnë ta perfeksionojnë këtë perlë teknologjike.
Këto dy sisteme përmbajn edhe shumë sisteme të tjera brenda. Disa prej tyre bëjnë edhe
ndërlidhjen midis tyre.
Kompjuteri në tërësi përbëhet prej sistemit Harduerik dhe Softuerik. Hardueri është pjesë fizike e
sistemit të informacionit ndërsa softueri është set i instruksioneve që definojnë sjelljen e harduerit
brenda kompjuterit. Këto dy sisteme janë të varura njëra nga tjetra dhe nuk mund të ketë funksion
njëra pa tjetrën [2].
Elemente të ndryshme ka edhe Interneti. Infrastruktura e internetit është shumë e gjërë edhe
përbëhet prej disa shtresave : Shtresa Harduerike, IP, TCP, shtresa e aplikacionit. Këto shtresa
komunikojne mes vete me anë të protokoleve të ndryshme.
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Këto arkitektura të ndryshme të sistemeve funksionojne si një rrjetë, e kanë një bashkëdyzim dhe
e krijojnë një “simbiozë” të fuqishme në paraqitjen dhe shpërndarien e informacioneve në gjithë
botën.
Ku filloi e gjithë kjo merkulli?! Në vitin 1957 Bashkimi Sovietik lëshoi satelitin Sputnik 1 në
orbitën e Tokës, e cila tronditi botën e veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e kishin
programin e tyre satelitor në zhvillim, por jo të përfunduar.
SHBA më pas krijoi Departamentin e Mbrojtjes ARPA me qëllim të hulumtoi dhe të zhvilloi
teknologji të përparuar. Më pas ARPA në vitin 1967 bëri planin për krijimin e një rrjeti
kompjuterik që do quhej ARPANET. Më pas në vitin 1969 u krijua rrjeti kompjuterik me katër
kompjutera i cili po funksiononte.Më vonë Robert Kahn nga ARPANET dhe Vinton CERF nga
Universiteti i Stranfordit krijuan një sistem që protokoleve duke përdoruar standarte të reja.
Ky sistem i protokoleve, rezultoi i suksesshëm në bashkimin e të gjitha rrjeteve së bashku.
Në pjesën e parë të viteteve 1990 u krijua sistemi Gopher që bënte rikthimin e informacionit dhe
bënte dergimin e menuve të lidhjeve nga burimet e ndryshme të informacioneve që gjindeshin në
kompjuterë të ndryshëm të lidhur në rrjetë. Universitete të ndryshme kërkonin informacione në
këtë rrjetë e më i pas i ruanin ato [3].
Këshilli Evropian për Kërkime Bërthamore (CERN) kishte një alternative të tillë. Tim BernersLee ishte ai i cili realizoi një sistem të menaxhimit të informacionit në te cilin teksti mund të
përmbante referenca tjera duke e dërguar lexuesin të hidhej prej një dokumenti në dokumentin
tjeter. Ai krijoi një server për publikimin e ketij dokumenti të quajtur hipertekst si një si edhe krijoi
një program për leximin e këtyre dokumenteve të quajtur WorldWideWeb.Ky softuer u lëshua në
vitin 1991. Ndërsa në vitin 1993 CERN lëshoi në domenin publik burimin e WorldWideWeb ku
çdokush mund ta përdorte ose të ndërtonte mbi program pa pagesë.
Word Wide Web është sistem i cili i lidhë bashkë disa dokumen të cilat janë pjesë e rrjetit të
internetit. Lidhjen në mes përdoruesit dhe dokumenteve e bën ueb shfletuesi. Këto dokumente
mund të përmbajnë të dhena tekstuale, imazhe, video apo multimedia të ndryshme të cilat janë të
lidhura mes vete përmes hyperlinks.
Web 1.0 ishte implementimi i parë i uebit, i cili u definua si uebi i informatave të lidhura. U lansua
në vitin 1989 deri në 2005. Përmbante faqe statike që mundësonte vetëm shfaqjen e atyre
dokumenteve

nga

browseri

për

shrytëzuesin.

Teknologjitë që i përmbante ishin HTML, HTTP dhe URI.
2

Web 2.0 ishte gjenerata e dytë e uebit. Për dallim nga gjenerata e parë ueb 2.0 mundësonte shkrimin
dhe leximin e dokumenteve në botën e internetit.
Ishte revolucion në bizneset e industrisë të kompjuterëve duke e shndërruar internetin në platformë
ku çdo kush mund të krijonte dhe të shpërndante informacione me një anë, e në anën tjetër të
kontribonte në shoqeri [4].
Web 3.0 apo Uebi Semantik është version i transformuar i Web 2.0 me teknologji të
jashtëzakonshme, ka funksionalitete të tilla si filtrim inteligjent të dhëna të mëdha, cloud sisteme,
sisteme të mençura, inteligjencë artificiale dhe përdoruesi është i lidhur direkt me internetin, dhe
në çdo kohë. Çdo përdorues ka profil unik në Internet bazuar se çka kërkon në Shfletues [5].
I gjithë uebi është i ndërtuar në shumë protokole, sisteme gjigante dhe algoritme.
Në ndërtimin strukturorë të uebit marrin pjesë gjuhët programuese dhe skriptuese.Këto gjuhë
përkthehen në gjuhë të makinës kompjuterike dhe i japin funksion uebit.
Gjuhët ndahen në Back end dhe Front end. Gjuhët back end përdoren për krijimin e funksioneve
kompjuterike duke krijuar algoritme të lidhura me bazën e të dhënave.
Gjuhët front end kanë ndërlidhje me gjuhët back end duke i dhënë sjellje uebit.
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Zhvillimi i Web-it
Zhvillimi i web-it përfshinë procesin e ndërtimit të një web faqe për Internetin (World Wide
Web) ose për intranetin (rrjet privat) [6] . Zhvillimi i webit mund të shkojë nga zhvillimi i
faqeve të thjeshta statike e deri tek aplikacionet komplekse të bazuara në internet, biznese
elektronike dhe shërbime të rrjeteve sociale. Një listë më gjithpërfshirëse e detyrave të cilave
zakonisht zhvillimi i uebit i referohet mund të përfshihet inxhinieria e web-it, web dizajni,
zhvillimi përmbajtësor i web-it, ndërlidhja e klientit, ndërfaqja e përdoruesit, ana e serverit,
konfigurimi i sigurisë së web-it, tregtia elektronike etj.
Për organizata të mëdha biznesore, ekipet e zhvillimit të web-it që përbëhen nga qindra
njerëz (web zhvillues) vihen në përdorim metodologji gjatë zhvillimit. Këto metodologji në
vete përfshijnë qasje të ndryshme për zhvillimin e web faqeve. Ekipet bashkëpunojnë në
mënyrë të organizuar dhe poashtu funksionojnë me klientin deri tek produkti përfundimtar,
gjë që e lehtëson punën dhe bashkëpunimi mes klientit dhe kompanisë është në nivel të lartë
dhe të vazhdueshëm [7]. Që nga komercializimi i web-it, zhvillimi i tij ka qenë një industri
në rritje. Rritja e kësaj industrie varet nga bizneset e shumta që dëshirojnë të përdorin
webfaqen e tyre si reklamë të kompanisë së tyre si dhe rreth produkteve ose shërbimeve që
ata i ofrojnë tek klientët.
Në zvillimin e web-it, zhvilluesit e web-it duhet të kenë njohuri të mjaftueshme të
teknologjive si HTML, CSS, JavaScript. Këto janë teknologji bazë në krijimin e çdo web
faqeje.Teknologjitë e lartëpërmendura i përkasin strukturimit të web faqes dhe njihen si
“client side” teknologji pasi i përkasin ndërfaqes së përdoruesit.
Teknologji tjera në ndërtimin e web faqeve janë “server side” teknologjitë apo teknologjitë
në anën e serverit, këto teknologji ndërtojnë logjikën dhe sjelljet e nje web faqe në tërësi.
Rol të madh në zhvillimin e web-faqes luan baza e të dhënave, ku përmes “server side”
teknologjive kalojnë të dhënat në “client side”.
Në kohët moderne marrin pjesë edhe shumë elemente tjera ne zhvillimin e web faqeve [8] .
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2.1.1 Dizejnimi dhe strukturimi i web faqes
Dizejnimi dhe strukturimi i web faqes apo front end është pjesë e zhvillimit të çfarëdo
aplikacioni softuerik. Front end përfshinë ndërveprimin direkt të përdoruesit me një ueb
faqe apo softuer kompjuterik.
Kjo pjesë referohet edhe si “ana e klientit” pasi përfshinë gjithçka që përdoruesit e përdorin
drejtpërdrejtë në ekranin e kompjuterit. Gjuhët programuese kryesore të përdorura në
zhvillimin e Front-end janë HTML, CSS, Javascript. Këto gjuhë evoluan duke sjellur
derivate tjera, si framework dhe librari të ndryshme më të përsosura nga ana teknike dhe
tejet të menaxhueshme dhe fleksibile [9].

Figura 1. Dizejnimi dhe strukturimi i web faqes – frontend [54]
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2.1.2 Logjika e web faqes
Logjika e web faqes ose ana e serverit njihet si Backend. Është përgjegjës për ruajtjen dhe
organizimin e të dhënave dhe sigurimin e pjesëve nga ana e klientit. Bota e komunikimit
komunikon me pjesën e përparme, duke dërguar dhe marrë informacione të cilat i shfaqë
në faqen e internetit. Kur plotësohen kontakt format e ndryshme në rastet e aplikimit, ose
blerjeve online, shfletuesi dërgon kërkesë në anën e serverit, dhe serveri kthen informacion
në formën e kodit ku më pas interpretohet dhe paraqitet përseri në shfletues, apo në formën
e frontend. Backend gjithashtu bën ndërlidhjen e anës së klientit me bazën e të dhënave
[10]. Përdoruesi mund të nxjerrë informacione nga baza e të dhënave dhe t’i paraqesë ato
në shfletues. P.Sh jemi në një faqe ku mund të porosisim produkte të ndryshme, diku në
atë faqe e mund të jet një pjesë ku mund të kërkojmë produkte dhe po ashtu katalog ku
përdoruesi mund të zgjedhë karakteristikat e produktit që ai dëshiron që , si ngjyra, fusha
e çmimit etj. Në momentin që plotësohen këto fusha, logjika e web faqes kërkon në server
ku aty ekziston edhe baza e të dhënave, në të cilën gjinden të dhënat që kërkon përdoruesi,
dhe më pas shfaqen në shfletues. Përmes frontend mund ta mbushim bazën e të dhënave
me informacione, dhe këtë komunikim e mundëson logjika e web faqes.

6

Figura 2. Logjika e web faqes - backend [11]
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2.1.3 Baza e të dhënave
Baza e të dhënave është një koleksion i organizuar i informacionit te strukturuar, këto të
dhëna

ruhen

në

mënyrë

elektronike

në

një

sistem

kompjuterik.

Të dhënat ruhen të modeluara në rreshta dhe kolona në një seri tabelash për të bërë
përpunimiin dhe kërkimin e të dhënave efikase. Këto të dhëna mund të arrihen,
menaxhohen, modifikohen, azhurnohen, kontrollohen dhe organizohen lehtësisht duke
përdorur gjuhë programuese të specifikuara për ruajtjen e të dhënave si SQL [12].

2.1.4 Web Browser
Web Browser është program softuerik që ka rol udhëzuesi në qasjen e informatave që
gjinden në internet. Web Browser është në shërbim të klientit duke komunikuar me World
Wide Web. Komunikimi funksionon në bazë të disa protokoleve të internetit.
Përmes URL web browser u qaset informatave të caktuaran duke e shfrytëzuar protokolin
HTTP që funksinon si kërkesë dhe përgjigjje.
Informatat që kthehen nga serveri i paraqet në pamje grafike dhe të strukturuara [13].

Figura 3. Arkitektura e Web Shfletuesit [14]
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2.2

HTML
HTML gjithmonë ka qenë gjuhë e World Wide Web. HTML ishte projektuar kryesisht si
gjuhë për përshkrimin semantik të dokumenteve. Sot HTML është gjuha bazë në çdo faqe të
Internetit.Përkrahet fuqishëm nga të gjithë shfletuesit. Ka interaksion të ngushtë me shumë
gjuhë programuese, gjuhë skriptuese dhe API të ndryshëm që e bëjnë të fuqishëm rolin e tij
në botën e uebit.Lidhje të ngushtë krijon edhe në shpërndarjen e dokumenteve, duke kërcyer
prej një ueb faqe në tjetrën.
Përmes kësaj skripte krijohet strukturimi i një ueb faqe duke e vendosur radhitjen e
elementeve brenda faqes. Sintaksa është e bazuar në etiketa specifike. Edhe vet struktura
është e definuar me etiketa duke e përcaktuar pjesën e lartë apo kokën e dokumentit dhe
trupin e dokumentit, e po ashtu secili element ka etiketën e llojit të tij [15].
HTML është shkurtesë për Hypertext Markup Language. Edhe pse ekzistojnë disa gjuhë të
tjera, HTML me disa versione të saj të zgjeruara, është gjuha dominuese në internet. HTML
është një gjuhe treguese, gjithashtu e njohur edhe si gjuhë përshkruese e faqës. Ajo nuk është
gjuhë programuese, pra nuk i tregon kompjuterit çfarë duhet të bëj. Në vend që të jep
komanda HTML ia përshkruan faqen shfletuesit. Shfletuesi e interpreton përshkrimin dhe e
paraqet në ekran të kompjuterit apo pajisjeve mobile. Pra, HTML i tregon shfletueseve si
Internet Explorer, Firefox, Chrome e të tjerë për përmbajtjen e faqes, përmbajtja mund të
jetë: tekst, fotografi, linçe, video etj. Nuk ka rëndësi sa i thjeshtë apo i komplikuar ky
dokument duhet të jetë, ai duhet të filloj me strukturën e njëjte bazike. Katër etiketa (tags):
doctype, html, head dhe body [16].

Figura 4. Anatomia e nje HTML dokumenti
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2.2.1 Etiketat
HTML shkruhet me elemente, të cilat përbëhen nga përmbajtja e rrethuar nga njëra anë me
etiketën hapëse dhe ana tjetër me atë mbyllëse, p.sh. <body>Hello</body> është një element
ku <body> është etiketë hapëse, Hello është përmbajtja, ndërsa </body> është etiketa
mbyllëse. Etiketat e HTML e bëjnë punën e rëndë, duke përfshirë aranzhimin, përshkrimin
e tipit të HTML që është përdorur për ta ndërtuar faqen, ku të gjinden file mbështetës (si
CSS style sheets filet) dhe formatimi i objekteve individual të faqës [16].

Figura 5. Anatomia e një elementi në HTML [17]

2.3

CSS
CSS është gjuhë skriptuese që stilizon apo dizajnon strukturën e web faqes të skriptuar me
HTML. Kjo gjuhë bashkë me HTML dhe Javascript janë themelet e WWW. Kjo gjuhë ka
disa rregulla që me anë të tyre zhvillohet dizajni i ueb faqeve. Tre rregullat bazë janë:
selektorët, vetitë dhe vlerat. Dizajnimi i ueb faqeve mund të arrihet në tre forma të ndryshme
varësisht nga mënyra që zgjedhet të dizajnohet. Inline CSS është forma e kodimit brenda
HTML etiketave, Internal ështe një formë tjetër e shkrimit ku kodimi zhvillohet brenda fajllit
që do të dizajnohet dhe External është forma më e shpeshtë dhe më e strukturuar ku kodi
shkruhet në një file të veçantë me formatin .css dhe pastaj thirret në pjesën ku do të përdoret
[18]. Prej CSS kan derivuar si framework si: Bootstap 4, Bulma, Semantic UI etj. por gjen
zbatim edhe në frameworks dhe libraritë moderne të javascript.

2.3.1 Llojet e stileve
CSS mbështet tri lloje të stileve, shpesh të referuara si rregullat: inline, internal dhe external
(në rresht, të brendshëm dhe të jashtëm). Ne mund të përdorim njërin stil apo edhe mund t’i
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kombinojmë ato në secilën web faqe, gjithashtu në secilën faqe mund të përdoret kombinim
tjetër. Po ashtu, ne mund t’i përdorim disa file të jashtëm për të formatuar të njëjtën faqe,
por është e preferuar që CSS të mbetet jashtë fajllave tonë të HTML për arsye të organizimit
të kodit dhe po ashtu që të kemi më shumë mbështetje nga SEO si Google.
•

Stilet e brendshme (internal styles) Për dallim nga stili brenda rreshtit, stili i
brendshëm vendoset ndaras nga objekti, dhe gjithashtu mundëson formatimin e
shumë objekteve me të njëjtin stil, dhe kjo të jep mundësinë që të bësh ndryshime të
shumta, thjesht duke modifikuar një rresht të vetëm. Për arsye se stilet e brendshme,
janë të përfshira brenda dokumentit objektet e të cilit i formaton, ai disi është i
limituar. Ky stil përdoret për web faqet që kanë vetëm një faqe, apo për web faqet të
cilat faqet i kanë të ndryshme nga njëra tjetra stilet e brendshme vendoset brenda
etiketave <head></head>. Edhe pse nuk janë aq të fuqishëm sa stilet e jashtme, janë
më të preferuar në disa situatë. P.sh. nëse përdorim include, gjë që bënë të ulet numri
i kërkesave në server dhe kështu e shkurton kohën për te cilën serveri e kthen
përgjigjën

•

Stilet e jashtme (external styles) Nga të tria stilet, stilet e jashtme janë shumë më të
gjithanshëm. Siç sugjeron edhe emri, ata janë të jashtëm apo file-a të veçanta. CSS
filet kanë .css mbaresën. Njëri nga përfitimet kryesor që ky stil sjellë është mundësia
për formatim të shumë faqeve me të njëjtin style sheet. Avantazhet rriten edhe me
shumë kur dizajnojmë për pajisje mobile. Avantazhet kryesore të stilit të jashtëm
janë : Formatimi dhe ri-formatimi global: Kjo do të thotë se përveç aftësisë që ne
mund t’i vendosim të gjitha instruksionet në një file, dhe më pas me një ndryshim të
vogël të ndryshojmë shumë faqe, ne gjithashtu mund ta përdorim atë file sa herë që
të dëshirojmë . Saktësia në mirëmbajtje: Gjatë punës në web faqe, shtimit të faqeve,
tekstit dhe elementeve të tjera nuk duhet shumë kohë që web faqja të bëhet shumë e
madhe. Para se të arrin te stili i jashtëm për të bërë një ndryshim është dashur që të
shkojmë në secilën faqe dhe të bëjmë ndryshimin e dëshiruar. Kjo gjë jo vetëm që
kushton në kohë, ajo po ashtu e rrit mundësinë e gabimit. Me përdorimin e duhur të
stilit të jashtëm ne kursejmë kohë, dhe jemi shumë më të saktë në ndryshimet që
bëjmë . Më pak kod: Në dizajnimin e web faqeve për mobile gjithçka që mund të
bëjmë që ta zvogëlojmë madhësinë e file është një gjë e mirë. Me stilin e jashtëm kjo
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gjë arrihet pasi që i njëjti kod shpërndahet në disa faqe. Rritja e efikasitetit në punën
me grupe apo ekipe: Shumë web faqe janë të krijuar nga mjedise ekipore, me anëtar
te ndryshëm që punojnë në seksione individuale. Shpërndarja e fileve të jashtëm
siguron përputhje të punës dhe gjithashtu e shkurton ngarkesën e punës [4]. File-a të
ndryshëm për stil, për shfrytëzues dhe pasje te ndryshme: Ne mund të detektojmë
pajisjen e cila qaset në web faqe dhe varësisht nga pajisja të shpërndajmë CSS style
sheet të ndryshme. Me fjalë të tjera, ne kemi mundësi që të njëjtën përmbajtje ta
paraqesim me stile të ndryshme në pajisje të ndryshme [19].
2.3.2 SASS
Sass(syntatically awesome style sheets) është një gjuhë e cila përdoret për të
stiluar/dizajnuar faqet, është lansuar ne vitin 2006 dhe është dizajnuar nga Hampton Catlin
dhe zhvilluar nga Natalie Welzenbaum, ku duke e zhvilluar këtë gjuhë kanë filluar ta
zgjerojnë edhe në SassScript, një gjuhë skriptuese e thjeshtë që përdoret në fajllat e Sass.
Sass është gjuhë e cila interpretohet ose kompajllohet në CSS. SassScript konsistohet prej
2 sintakseve, sintaksën origjinale e cila quhet “indented syntax” përdorë sintaksë të
ngjajshme me atë të Haml. Përdorë identifikimin e rreshtave për të shiquar se a është një
pjesë e kodid “bllok kod” apo një kod në rresht të ri për të ndarë rregullat.
Kur Sass interpretohet ose kompajllohet krijon disa blloqe të rregullave të CSS që janë
definuar nga vet zhvilluesi ose thënë më saktë që janë definuar në fajllin e Sass-it.
Interpretuesi i Sass e përkthen SassScript-ën në CSS. Po ashtu Sass mund të monitoroj
fajllat që janë .sass ose .scss(SassScript) dhe mund ta përkthej në CSS kurdo që ndonjë fajll
me këtë file extension është krijuar.
Me CSS3 erdhën shumë ndryshime të favorshme për zhvilluesit por çka ka munguar ishte
se ende nuk ishe dinamik, në atë që në qoftë se kemi një vlerë të njëjtë ta përdorim si
variabël në shumë klasa, apo të përdoret ndërlidhja e klasave siç kemi bërë në programim
tradicional [20].
Variablat – Sass na lejon që më në fund ne të krijojmë variabla të cilat fillojnë me shenjën
e dollarit ($). Këto vlera i adresojmë me një kolonë (:). SassScript i përkrahë 4 tipe të të
dhënave:
•

Numra(duke inkuadruar edhe numrat me presje)

•

Stringje(me apo pa kuota)
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•

Ngjyra

•

Boolean(true ose false)

Variablat mund të jenë argumente të rezultateve të funksioneve të ndryshe prandaj tani më
CSS bëhet edhe me dinamik dhe shkon në atë tradicionalen e programimit. Në këtë mënyrë
vlerat e variablave insertohen në output-in e dokumentit të CSS [21].

Figura 6. Deklarimi i nje variable ne CSS [22]

2.4

Javascript
Javascript është gjuhë e interpretuar, e orientuar në objekte. Njihet si gjuhë e klientit, pasi
zakonisht përdorë browserë, dhe, në këtë kontekst qëllimi kryesorë është të ndërveprojë
me klientin gjatë përdorimit të browserit. Javascript i jep më shumë kontrollë përdoruesit
mbi browser dhe i jep fleksibilitet në çasjen në të dhëna që shfaqen në të.
Interpretuesi i skriptave është i ngulitur në browser, ndërsa rezultati është në anën e klientit
[23].
Ana e klientit kombinon skriptat e interpretuara të javasriptit përmes Document Object
Model (DOM) që definohet nga browseri. Dokumentet që përmbajnë skripta të javascript
përdorin DOM për modifikimin dhe kontrollimin e rezultateve që shfaqen në web browser.
Javascript ndërvepron me shumë gjuhë të tjera programuese duke e bërë sa më interaktive
paraqitjen e të dhënave në web aplikacione [24]. Gjithashtu shfrytëtohet nga teknologji të
ndryshme si kombinim për marrjen e informatave nga serveri, duke i shfaqur në browser,
siq është AJAX. Një ndër karakteristikat e kësaj gjuhe është pesha që e ka në skripta, pra
është gjuhë light-weight, që nënkupton se është e dizajnuar të ketë memorie të vogël, është
lehtë e implementueshme dhe ka sintaksë të thjeshtë. Kjo gjë ka ndikuar që duke u bazuar
në javascript të krijohen librari të ndryshme, duke sjellur revolucion në botën e industrisë
së programimit. Disa nga frameworks dhe libraritë më të fuqishme të javascript janë React,
Vue.js, Angular, NodeJS etj. Secila librari luan rol të veçantë në zhvillimin e softuerit [25].
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2.4.1 DOM
Document Object Model (DOM) është një API për validimin e HTML skriptave dhe XML
dokumenteve të formuluara mirë [24].
Përmes DOM programerët mund të ndërtojnë dokumente, ta dejtojnë strukturën e tyre, të
shtojnë, të modifikojnë dhe të fshijnë elemente dhe përmbajtje. Gjithqka e ndërtuar me
HTML dhe XML mund të jenë të qasshme, disa e quajnë me termin "Dynamic HTML".
DOM mund të zbatohet në çfarëdo mjedisi kompjuterik, dhe është dizajnuar të përdoret
nga secila gjuhë programuese [26].

Figura 6. Pema e objekteve në HTML DOM [27]
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2.5

React

Figura 7. Logo zyrëtare e React JS [28]

React është librari e Javascriptit. React është krijuar nga inxhinieret e Facebook për ta
përmirësuar kualitetin e interaksionit përdorues - databazë, pasi numri i përdoruesve dhe
numri i të dhënave rritet në progresion gjeometrik.
Me React përdoruesit mund të krijojnë komponente të ripërdorshme, dhe këto komponente
mund të jenë të qasshme dhe të ndryshueshme me kalimin e kohës. React është vegël që bën
të lehtë

ndërtimin e web faqeve dhe web aplikacioneve, dhe po ashtu lehtë të

mirëmbajtshme. Një ndër karakteristikat e react si gjuhë programuese front-end është se
zhvillimi i web faqeve bëhet si një njësi apo “single page application” që mundëson
interaksion dinamik me përdoruesin duke e ri-shkruar të njejtën faqe, diçka që është shumë
më inovative sesa të bëhet load e gjith faqja.
React nuk e zgjidh çdo problem në ndërfaqe apo në programimin front end. React zgjidh një
set të problemeve specifike, ndërsa në general një problem! Përmes kësaj gjuhe ndërtohen
ndërfaqe me shkallëzim të gjerë, ku të dhënat ndryshkojne kohë pas kohe [28].

2.5.1 ECMAScript 6 (ES6)
Karakteristikat bazë të Javascript janë të definuara në standardin ECMA-262. Gjuha
programuese e definuar me kete standard quhet ECMAScript. U krijua për të standardizuar
Javascriptin, dhe për të ndihmuar nxitjen e zbatimeve të shumta të pavarura [29].
ECMAScript është gjuhë e bazuar në objekte, këto objekte komunikojne mes vete. Kjo
përcakton një koleksion të objekteve të ndërtuara që përmbledhin përkufizimin e
ECMAScript subjekteve. Sintaksa është e lehtë, dhe shumë e përdorshme, nuk kërkohet që
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një variabël ta ketë tipin e të dhënave, sepse pas inicializimit vendoset se çfarë vlere dhe
çfar tipi përmban.
Synimi i ECMAScript 6 përfshinë mbështetje dhe siguri për aplikacione të mëdha, krijimin
e librarive të ndryshme. Disa nga përmirësimet kryesore të tij përfshijnë module, deklarime
të klasave , parashikime të blloqeve leksikore apo skopit, iteratorët dhe gjeneruesesit si dhe
programimi asinkron. Libraria e build-in funksioneve dhe objekteve është zgjeruar dhe ka
abstraksione shtesë të të dhënave duke përfshirë hartat, grupet dhe vargjet numerike binare
etj [30].
Disa karakteristika kryesore të ECMAScript 6 janë:
•

Krijimi i variablave të pa ndryshueshme, apo konstanteve.

•

Krijimi i fushave te bllokut(Block Scoped) për variabla dhe funksione.

•

Krijimi i Arrow Functions

•

Klasat

•

Modulet

•

Trajtimi i parametrave të zgjatur(Spread dhe Rest) [31].

2.5.2 Node.js dhe npm
Ne e kemi njohur Javascript si gjuhë të webit. Shume browser janë të implementuar nga
C++ dhe përdorin API për të ndërvepruar me web faqe. Rrjedhimisht dallojmë se
Javascript përpos se është gjuhë e klientit është edhe gjuhë e serverit. Node.js është librari
e Javascript, dhe është gjuhë e serverit.
Node JS përdoret për:
•

Startimin e HTTP/HTTPS serverit

•

Bën HTTP/HTTPS kërkesa tek web serverët

•

Starton TCP/UDP serverët ose bën TCP/UDP kërkesa

•

Lexon dhe shkruan të dhëna në fajllsisteme

•

Menaxhon proceset e reja në sistemin operativ

Node.js është esenciale per krijimin e një projekti në react, po ashtu esencial sa npm, që
rrjedh nga e para.
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Node Package Manager apo npm mundëson regjistrimin e paketave të ndryshme, ne mund
të importojmë dhe eksportojmë këto paketa duke përdorur emrin e paketës. npm ka të
integruar npm regjistrin i cili është web servis që i përmanë këto paketa.
Këto paketa i shfrytëzon React. Paketat përmbajnë vetëm funksionalitet të nevojshëm për
të përcaktuar komponentet react js, që përmbajnë në vete logjikë dhe funksionalitet, dhe
varësisht prej mënyrës së përdorimit lehtëson zdhidhje të problemeve [32].
2.5.3 JSX
JavaScript XML apo JSX është sintaksë me anë të cilës ndërtohen komponentet në react.
React mund të funksionojë edhe pa JSX, por përdorimi i tij bën shkrimin dhe leximin e
komponenteve më praktik [33].
Përparësi është parandalimi ndaj sulmeve. React DOM largon çdo vlerë të mbjellur në JSX
para se të paraqes diçka. Kjo gjë siguron që asnjëherë nuk mund të injektohemi sepse çdo
gjë konvertohet në string para se të shfaqet. Kjo ndihmon në parandalimin e sulmeve XSS
(cross-site-scripting) [28].
JSX reprezenton objekte. Babel i kompajlon keto thirrje në React.createElement()

Figura 8. Sintaksa e një komponente në JSX [34]

Figura 9. Paraqitja e komponentes se kompajluar [34]

React.createElement() kryen disa kontrolle dhe ndihmon që kodi të shkruhet pa gabime,
duke i dhënë strukturë më të qartë.
Brenda JSX mund të përdoren tiprare të ndryshme. Disa nga tiparet esenciale që i
thjeshtësojnë gjërat në react janë props dhe state.
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Props janë objekte që vendosen si argumente në funksione dhe përmbajnë informacione
rreth një komponenti. Përmes këtyre objekteve mund të bëhet shkëmbimi i informacioneve
prej një komponenti në komponentin tjetër. Një avantazh shumë i madh është minimizimi
i redudancës në shkrimin e aplikacioneve.
States janë objekte në të cilat vendosen vlera të komponenteve. Përparësi e state është se
mund të vendosen më shumë se një vlerë [34].
Sintaksa për thirrjen e një vlere është this.state.propertyname.

Figura 10. Thirrja e vlerave nga funksini prej objekteve [34]

2.5.4 Components
Komponentet janë blloqe të ndërtuara të kodit të çfarëdo React aplikacioni. Më thjeshtë një
komponent është një klasë ose një funksion i ndërtuar në javascript që pranon opsionalisht
inputet p.sh (props) dhe kthen një element React që përshkruan se si duhet të shfaqet një
pjesë në ndërfaqen e përdoruesit. React është e bazuar në komponente, këto komponente
komunikojne mes vete brenda aplikacionit.
Komponentet në React janë dy lloje: komponentet e funksioneve dhe komponentet e
klasave.
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Komponentet e funksioneve

Komponentet e funksioneve jane status quo-ja e shkrimit të aplikacioneve moderne në
React. Këto funksione shkruhen me javascript, dhe kthejnë JSX. Sintaksa e React është një
kombinim i HTML dhe Javascript, ku Javascript thirret brenda HTML në kllapa gjarpërore,
gjë që e bën shumë të thjeshtë krijimin dhe përdorimin e një komponenti.
Këto komponente mund të shprehen edhe si lambda(arrow functions), një mënyrë e re në
ES6. Kan shumë peshë të lehtë në aplikacion dhe janë tejet praktike në shkrimin dhe
leximin e kodit.
Një komponentë e klasës ka formën si më poshtë:

Figura 11. Struktura e nje komponenti të funksionit [34]

1. Komponentet e funksioneve pa gjendje(Stateless Components)
Çdo komponent mund të quhet komponent funksioni pa gjendje(stateless). Ata
pranojnë inpute përmes props dhe e kthejnë si JSX. Këto lloje të komponenteve nuk
menagjojnë gjendje dhe nuk kanë efekte anësore në aplikacion. Këto lloje të
komponenteve i përdorim kur dëshirojme të shfaqim vlera fikse.
React Hooks bëjnë të mundur përdorimin e gjendjeve brenda komponenteve dhe
menagjimin e efekteve anësore në aplikacion.
2. Komponentet me gjendje(State Components)
Këto komponente bashkëveprojnë me aplikacionin dhe kështu që vlerat mund të
ndryshohen, interaktiviteti përdorues-aplikacion të rritet dhe të krijohet një
interaksion fleksibil. React Hooks mundësojnë përdorimin e metodës setState(), ku
përmes saj mund të ndryshohen gjendjet e komponenteve tjera. Komponentet me
gjendje përmbajnë evente të ndryshme të javascript, janë të ngjajshme eventet e
DOM elementeve si onClick(), onMouseDown(), onBlur() etj.
Disa nga përparsitë e komponenteve të funksioneve janë:
1

Komponentet e funksiove janë më të thjeshta për lexim dhe për testim sepse janë
thjeshtë javascript funksione.

2

Kan kod më të zvogëluar
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3

Për aplikacione të vogla janë shumë praktike, marrin kohe shumë të shkurtë për
testime të ndryshme. Janë të lehta për ndarjen e komponenteve përmbajtësore dhe
komponenteve prezentuese.

4

Ekipi i zhvillimit të React ka përmendur se në të ardhmen do të ket rritje të
përformancës në versionet e ardhshme të React.

-

Komponentet e Klasës
Komponentet e bazuar në klasë deklarohen duke përdorur klasat ES6. Këto
komponente ndryshe quhen edhe “state components” ose komponentet e gjendjeve.
Këto gjendje mbajnë vlera të cilat mund të dërgohen tek komponentet fëmijë me anë të
props.
Një komponentë e klasës ka formën si më poshtë:

Figura 12. Struktura e një komponenti të klasës [35]

Komponenët e klasës përmbajnë elementet e një klase të zakonshme të çfarëdo gjuhe
programuese dhe po ashtu ka edhe veti të ngjajshme me to. Këto komponente mund të
trashëgojnë komponente të klasave tjera, përmajnë konstruktorë, përmajnë variabla
përmbrenda dhe po ashtu në to ka munësi të deklarohen funksione të ndryshme.
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Veçori e këtyre komponenteve është implementimi i jetëgjatësisë së cikleve të
metodave (lifecycle methods). Jetesa e cikleve të metodave janë seri ngjarjesh që
ndodhin që nga lindja e një komponenti e deri tek shuarja e atij komponenti.
Këto metoda ndahen në tre grupime:
•

Mounting – Lindja e komponentit

•

Update – Rritja e komponentit

•

Unmount – Shuarja e komponentit [35]

2.5.5 Virtual DOM
Virtual DOM është një koncept në programim ku representimi i faqes së përdoruesit
mbahet në memorie dhe sinkronizohet me DOM-in real nga libraria ReactDOM. Termi
Virtual DOM ka tendencë të shtojë misterin e asaj që është koncepti në të vërtetë. Në fakt
është vetëm një objekt në javascript. Ky proces quhet reconciliation(pajtim).
Kjo qasje mundëson vendosjen e pjesëve të komponenteve që duhet të vendosen në
ndërfaqen e përdoruesit dhe DOM të jetë i pajtueshem me atë gjendje. Kjo nxjerr në pah
manipulimin e atributeve, trajtimin e eventeve dhe përditësimin manual të DOM.
Virtual DOM llogarit metodën më të mirë të mundshme për të bërë ndyshime në DOM-in
e vërtetë, dhe si rezultat është se Virtual DOM është më i shpejtë se DOM.
Prej kur Virtual DOM është më shumë model sesa teknologji specifike programerët thonë
se kjo ka të bëjë me dy gjëra të ndryshme.
Në React termi Virual DOM është objekt që përfaqëson ndërfaqen e përdoruesit.React po
ashtu përdorë edhe elemente të ndryshme të quajtur fibra për mbajrjen e informacioneve
rreth trungut të komponenteve. Këto fibra mund të konsiderohen edhe si pjesë e Virual
DOM në implementimin e tij në React [36].
2.5.6 Hooks
React Hooks janë shtesë e re në React 16.8, dhe lejojnë përdorimin e states(gjendjeve) dhe
karakteristikave të tjera të cilat kishin munësi të implementoheshin vetëm në komponentet
e klasës [37].
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React Hooks janë funkione të ndërtuara që lejojnë yhvilluesit e React të përdorin metodat
e gjendjes te njohura si “Lifecycle methods” brenda komponenteve funksionale. Mënyra
se si Hooks u futen ne React ishte edhe mundësia e përdorimit të gjendjeve (states) brenda
komponenteve funksionale.
Hooks kanë edhe disa avantazhe tjera:
3. Riperdorimi i kodit
4. Strukturimi i mirë I kodit
5. Ndarja e logjikës jo vizuale me përdorimin specifik të tyre
6. Fleksibilitet në lëvizjen poshtë-lartë të pemës së komponenteve
Me përdprimin e React Hooks, zhvilluesit marrin fuqinë për të përdorur komponente
funksionale për pothuajse gjithçka që bëjnë, vetëm duke u dhënë UI për të trajtuar
gjendjen(states) dhe gjithashtu logjikën e të dhënave që përdoren [38].

Figura 13. Thirrja dhe paraqitja e useState Hook [37]
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2.6

Vue.js

Figura 14. Logo zyrëtare e Vue.js [39]

Vue.js është librari e bazuar në javascript. Vue.js është ndërtuar për organizimin dhe
thjeshtësimin e ndërfaqes së përdoruesit në web. Projekti fokusohet në krijimin e ideve në
zhvillimin e UI të internetit (components, declarative UI, hot-reloading, time-travel
debugging,.) më i afrueshëm .
Ajo përmban në vete një arkitekturë të qëndrueshme dhe me mundësi zgjerimi në të
ardhmen. Libraria kryesore e vue.js fokusohet në paraqitjen deklarative dhe përbërjen e
komponentëve dhe mund të shtohet në faqet ekzistuese. Karakteristikat e avancuara që
kërkohën për aplikime komplekse, siç janë rutimi, menaxhimi i gjendjeve dhe ndërtimi i
veglave ofrohen përmes librarive të vogla dhe paketave mbështetëse [40].
2.6.1 Sintaksa
Vue përdor një sintaksë template të bazuar në HTML që lejon paraqitjen e DOM në mënyrë
deklarative me të dhënat e instancës Vue. Të gjitha shabllonet e Vue janë të shkruara në
HTML që mund të lexohen nga shfletuesit dhe parsuesit e HTML. Nën parim, vue
kompajllon templates në funksionet virtuale të renderimit të DOM. Kordinuar me reactivity
system, Vue është në gjendje të llogarisë numrin minimal të komponentëve për të rirenderuar dhe aplikuar sasinë minimale të manipulimeve të DOM kur ndryshon state-i i
aplikacionit.
Në Vue, ju mund të përdorni sintaksen e template-ave ose zgjidhni të shkruani drejtpërdrejt
render function duke përdorur JSX. Për ta bërë këtë thjesht zëvendësoni template-in me një
render function [41]. Rendering Funksionet mund të hapin mundësi për modele të fuqishme
të bazuara në komponente. Për shembull, aplikacioni i ri i tranzicionit tani është plotësisht
i bazuar në komponentë, duke përdorur funksione të renderueshme Brenda [42].
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2.6.2 Reaktiviteti
Një nga tiparet më të dallueshme të Vue është aplikacioni i reaktivitetit modest. Modelet
janë thjesht objekte JavaScript. Kur ato ndryshohen, pamja ri përditësohet. Kjo e bën
menaxhimin e gjendjeve shumë të thjeshtë dhe intuitiv. Vue siguron ri-renderimin e
optimizuar nga kutia pa pasur nevojë të bëni asgjë. Secili komponent mban gjurmët e
varësive të tij reaktive gjatë renderimit të tij, kështu që aplikacioni e di saktësisht se kur
duhet të ri-renderohet dhe cilat përbërës të ri-renderohen [22].
2.6.3 DOM & Eventet
Eventet në HTML janë gjëra që u ndodhin elementëve të DOM. Kur Vue.js të përdoret në
faqet HTML, mund të reagoi ndaj këtyre eventeve.
Eventet mund të përfaqësojnë çdo gjë nga ndërveprimet bazë të përdoruesit, tek gjërat që
ndodhin në renderimin e modelit.
Këto janë disa shembuj të eventeve HTML:
-

Një faqe web ka mbaruar ngarkimin

-

U ndryshua fusha e inputit

-

U klikua një buton

-

Është dorëzuar një formular etj

Çështja e trajtimit të eventeve është që ju të mund të bëni diçka sa herë që ndodh një event.
Në Vue.js, për të dëgjuar eventet e DOM-it ju mund të përdorni direktivën v-on.
Direktiva v-on i bashkëngjit një dëgjues(listener) eventeve në një elementi. Lloji i eventit
është i definuar nga argumenti, për shembull v-on: keyup dëgjon ngjarjen e keyup [43].
Ndryshe nga komponentët dhe props, emrat e eventeve nuk sigurojnë ndonjë transformim
të rasteve automatike. Në vend të kësaj, emri i një ngjarjeje të emetuar duhet të përputhet
saktësisht me emrin e përdorur për të dëgjuar atë ngjarje. Ndryshe nga komponentët dhe
props, emrat e ngjarjeve nuk do të përdoren kurrë si emra të ndryshueshëm ose property
names në JavaScript, kështu që nuk ka arsye për të përdorur camelCase ose PascalCase.
Përveç kësaj, event listenerat në brendësi të modeleve të DOM-it do të transformohen
automatikisht në shkronja të vogla (për shkak të pacenueshmërisë së rasteve në HTML),
kështu që v-on: myEvent do të bëhej v-on: myevent - duke e bërë myEvent të pamundur të
dëgjonte. Për këto arsye, ju rekomandojmë që gjithmonë të përdorni kebabCase për emrat
e ngjarjeve [44].
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2.6.4 Vuex
Vuex është një model i menaxhimit të gjendjes dhe i libraries, për aplikacionet e Vue.js.
Shërben si një depo apo kontejner i centralizuar për të gjitha komponentët në një
aplikacion, me rregulla që sigurojnë që gjendjet mund të bëhen të ndyshueshme vetëm në
një mënyrë të parashikueshme.
Është një aplikacion i pavarur me disa pjesë:
•

Gjendja, që e udhëheqë aplikacionin

•

Pamja apo ndërfaqja e përdoruesit e cila është hartim deklarativ i gjendjes

•

Veprimet, të cilat janë mënyrat e mundshme që state-i të mund të ndryshojë në
reagimin ndaj inputeve të përdoruesve nga ndërfaqja e përdoruesit [45].

Figura. Paraqitja e nje komponenti ne vue.js [46]

2.6.5 Transicionet
Vue ofron mënyra të ndryshme për të zbatuar efektet e tranzicionit kur artikujt dalin në
pamje, përditësohen ose hiqen nga DOM. Kjo përfshin tools për aplikimin automatik të
klasave për tranzicionet dhe animacionet CSS që integrojne third-part librarite, të tilla si
Animate.css që përdor JavaScript për të manipuluar drejtpërdrejt DOM ku gjatë hooks të
tranzicionit integrohen librarite e animacionit të JavaScript të palëve të treta, të tilla si
Velocity.js. Vue automatikisht është në dije nëse elementi i targetuar ka tranzicione CSS
ose animacione të aplikuara. Nëse është kështu, klasat e tranzicionit CSS do të shtohen apo
hiqen në kohën e duhur. Nëse komponenti i tranzicionit ka siguruar hooks të JavaScript,
këto hooks do të thirren në kohën e duhur. Nëse nuk zbulohen transicionet apo animacionet
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e CSS dhe nuk ofrohen Javascript hooks, operacionet e DOM për futje ose largim do të
ekzekutohen menjëherë në kornizën tjetër [46].
2.6.6 Komponentet
Komponentet janë një nga veçoritë më të fuqishme të Vue. Në një aplikacion të madh,
është e nëvojshme që të gjithë aplikacioni të ndahen në komponentë të vegjël, të pavarur
dhe shpesh të ripërdorur për ta bërë zhvillimin më të menaxhueshëm. Komponentët
zgjerojnë elementet bazë të HTML në menyre të ripërdorshme. Në një nivel të lartë,
komponentat janë elemente porosi në të cilat përpiluesi i Vue-së i bashkon sjelljet. Në Vue,
një komponent është në thelb një instance e Vue me opsione të paracaktuara. Meqenëse
komponentët janë instanca të ripërdorshme të Vue, ata pranojnë të njëjtat opcione siç janë
të dhënat, computed , watchers, metodat dhe lifecycle hooks. Opsioni i të dhënave(data) të
komponentit duhet të jetë një funksion, në mënyrë që secila instancë të mund të mbajë një
kopje të pavarur të objektit të kthimit të të dhënave [47].
Për të përdorur komponentët në templates, ato duhet të regjistrohen në mënyrë që Vue të
dijë për to. Ekzistojnë dy lloje të regjistrimit të komponentëve: globale dhe lokale.
Komponentët e regjistruar globalisht mund të përdoren në template-in e çdo instance të
rrjeti Vue e krijuar më pas - dhe madje edhe brsenda të gjitha nënkomponentëve të pemës
së komponentit. Komponentët e regjistruar në mënyrë lokale nuk janë në dispozicion në
nënkomponentë [48].

Figura 15. Shembull i komponentes në Vue.js [47]

26

2.6.7 Props
Props janë atribute të përshtatura që mund të regjistrojnë një komponent. Kur një vlerë i
kalon një prop atributi, ai bëhet një pronë në atë instancë të komponentit. Për të kuptuar
më mirë shohim një shembull: Një komponent numër të pacaktuar të props dhe në mënyrë
të paracaktuar vlerash, çdo vlerë përkatëse mund të kalojë në një props përkatësecë props
përkatëse. Në shembullin e mësipërm, do të shihni se në mund të marrim këtë vlerë në
instancën e komponentit, ashtu si me të dhënat. Sapo të regjistrohet një prop, mund të
kaloni të dhëna në të si një atribut përsonal, si shembulli në vijim:
Të gjitha props formojnë një data-biding mes props të fëmijës dhe prindit: kur props të
parentit behen update, ajo do të kaloj tek fëmija, por jo edhe e kunderta [49].
Kjo parandalon që komponentët fëmijë të ndryshojnë aksidentalisht gjendjen e
komponentave prindër, gjë që mund të bëjë që rrjedha e të dhënave të aplikacionit shumë
më të veshtir për tu kuptuar. Përveç kësaj, çdo herë që komponenti prind është përditësuar,
të gjitha props në komponentën e fëmijës behen update me vlerën më të fundit. Llojet e
Prop mund të jenë: String, Number, Boolean, Array, Object [39].

2.7

Krahasimi i React dhe Vue.js
Në fillim duhet të kuptohet se React është library ndërsa Vue është framework. Të dy lidhen
me kategorinë e librarive të JavaScript, dhe të dyja përdoren për ndërtimin e ndërfaqes së
përdoruesit. Janë vegla të lehta, të shpejta dhe fleksibile. Të dyja përdorin DOM-in Virtual
dhe shpejtë arrihet sinkronizimi me DOM-in real.
Sidoqoftë, ekzistojnë disa disa dallime delicate ndërmjet teknologjive në fjalë.

2.7.1 Avantazhet dhe disavantazhet e React
Sot, ReactJS është library e Javascript me burim të hapur(open source). Ndihmon në
krijimin e aplikacioneve mbresëlënëse në internet që kërkojnë përpjekje minimale dhe
kodim minimal. Qëllimi kryesorë i React është Zhvillimi i ndërfaqeve të Përdoruesit(UI)
që përmirëson shpejtësinë e aplikacioneve. Ka avantazhe dhe disavantazhe, të cilat janë
paraqitur më poshtë.
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Avantazhet:
1. Lehtë për ta mësuar dhe përdorur
2. Krijimi i web aplikacioneve dinamike është më i lehtë
3. Komponente të ri-përdorshme
4. Përformanca e përmirësuar
5. Është i familiarizuar me SEO
6. Pasuria me librari të Javascript
7. Fushëveprimi për testim të Kodeve

Disavantazhet:
1. Dokumentim i varfëruar
2. Ritmi i lartë i zhvillimit si teknologji
3. JSX si sintaksë problematike ‘HTML në Javascript’
2.7.2 Avantazhet dhe disavantazhet e Vue.js
Vue përdoret kryesisht për ndërtimin e UI-ve. Është teknologji open-source dhe e
popullarizuar në kornizat e zhvillimit krahas teknologjive më të popullarizuara si React,
Angular dhe jQuery. Vue.js është e përshtatshme për ndërtimin e aplikacioneve me një faqe
apo single page application. Si të gjitha teknologjite edhe Vue.js ka avantazhe dhe
disavantazhe.

Avantazhet:
1. Lehtë për ta mësuar dhe përdorur
2. Teknologji e “Shkathët”
3. Përformancë të lartë
4. Lehtë e integrueshme
5. Shkallëzueshmëri të lartë
6. Komponente të ri-përdorshme
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Disavantazhet:
1. Mangësi në Komponente dhe Vegla (Plugins)
2. Ritmi i lartë i zhvillimit si teknologji
3. Probleme me iOS dhe Safari
4. Komunitet i vogël

2.7.3 Kompanitë që përdorin React dhe Vue.js
Kompanitë që përdorin React
Facebook
Instagram
Netflix
Twitter
New YorkTimes
Yahoo
WhatsApp
Codecademy
Dropbox
Microsoft

Kompanitë që përdorin Vue.js
Facebook
Adobe
Netflix
9GAG
Xiaomi
Alibaba
Gitlab
Laracasts
Codeship
Behance

Table 2.Lista e kompanive që përdorin React dhe Vue [52]

2.7.4 Statistika

Disponueshmëria e talentit dhe kërkesa për punës
Indeed

LinkedIn

Vue

2,484

10.419

React

58,136

23,751

Table 3. Kërkesat e punës në React dhe Vue ne Linked in [53]
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Teknologjitë më të përdorura në vitin 2019

Figura 16. Teknologjitë më të përdorura ne vitin 2019 [50]

Teknologjitë më të dëshiruara në vitin 2019

Figura 17. Teknologjitë më të dëshiruara ne vitin 2019 [51]
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Teknologjitë më të kërkuara në vitin 2019

Figura 18. Teknologjitë më të kërkuara ne vitin 2019 [51]
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Frontend teknologjitë ndihmojnë në ndërtimin e ndërfaqes së përdoruesit Brenda web-it. Kjo
teknologji ndikon edhe në kompanitë e kësaj industrie, programerët, menaxherët e projekteve dhe
shumë entiteteve tjera. Ndikimi shpeshherë është zingjirorë, gjë që rezulton se edhe kënaqësia e
këtyre hallkave të jetë zingjirore, e madje edhe problemet.
Shumica e kompanive përballen me problemin e kohës. Përfundimi i projekteve në kohë shpreh
seriozitet dhe përgjegjësi. Mos përfundimi i projekteve në kohë kushton në financa dhe mund të
kushtoj edhe në humbjen e klientëve. Probleme të tjera janë menaxhimi i projektit gjatë zhvillimit,
performanca dhe mirëmbajtja e produktit edhe pas zhvillimit. Pasi kemi të bëjme me teknologji të
ndryshme që e kryejnë punën e njejtë, ne disa raste zgjedhja e këtyre teknologjive në zhvillimin e
projekteve mund të jetë jetike në problemet e paraqitura më lartë. Dhe ky hulumtim ka treguar
karakteristikat e këtyre dy teknologjive në raport me projektet ku duhet të përdoren.
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4

METODOLOGJIA

Në realizimin e këtij punimi është përdorur metodologjia e krahasimit. Krahasimi ka qenë në mes
dy teknologjive të web-it dhe është orientuar në disa segmente.
Teknologjitë përkatëse janë hulumtuar secila në veqanërisht, duke filluar nga definicioni bazë e
deri tek arkitektura e funksionimi i saj.
Pikat e hulumtura në të dy teknologjitë:
•

Definicioni bazë dhe përdorimi

•

Sintaksa

•

Arkitektura e komponenteve

•

Funksionaliteti

•

Karakteristikat specifike

Niveli i krahasimit është bërë edhe me shtjellimin e teklogjive përkatëse por edhe në aspektet e
niveleve më të larta si:
•

Avantazhet dhe disavantazhet

•

Përdorueshmëria

•

Komuniteti dhe kërkesat

Për të arritur deri tek këto rezultate është dashur të studiohen konceptet e programimit të orientuar
në objekte dhe atij në funksione ,si dhe funksionimin e këtyre dy koncepteve brenda
komponenteve.
Gjatë hulumtimit kam përdorur materiale të burimeve të ndryshme, si arikuj, libra, hulumtime,
statistika nëpër revista dhe organitata të licencuara.
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5

REZULTATET

Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë studimi thelbësorë e deri tek studimet më komplekse si mënyra
e funksionimit dhe arkitekturës së këtyre dy frontend teknologjive, dhe më pas krahasimi në hollësi
ndaj njëra tjetrës, prej karakteristikave gjenerale e deri tek ato teknike. Kur flasim për krahasimin
React JS dhe Vue.js, definitivisht kemi një “luftë” në mes dy teknologjive më të popullarizuara në
industrinë e web zhvillimit.
Në esencë ka shumë faktorë të përsbashkët si :
•

Virtual DOM

•

Reaktive dhe Stukturë të komponenteve

•

Përdorin JavaScript si gjuhë

Duhet të ketë kujdes në zgjedhjen e teknologjive në zhvillimin e produkteve softwerike, është
mjaft e rëndësishme të vendosim duke analizuar sepse gjatë zhvillimit ka rreziqe apo risqe si:
•

Gabime në softuer apo dobësi

•

Gjetja e resurseve humane

•

Kompleksiteti gjatë dhe pas zhvillimit

Komuniteti dhe popullariteti
React JS është në avantazh sa i përket komunitetit(zhvilluesit që e mbështesin), popularitetit dhe
pjekurisë si teknologji. Statistika zyrëtare të GitHub tregojnë një graf lidhur me vlerësimet e këtyre
teknologjive figura 19.
Po ashtu edhe në popularitet React Js është në avantazh ndaj Vue.js, statistikat nga “npm trend”
tregojnë grafin se si ka rrjedhur populariteti i këtyre dy teklogjive në bazë të paketave të shkarkuara
nga zhvilluesit figura 20.
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Figura 19. Krahasimi në bazë të stars në Github [52]

Figura 20. Krahasimi në paketa të shkarkuara [52]
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Karakteristikat teknike
React JS siguron vegla third-party (tretesore) CLI që quhet create-react-app, dhe ndihmon
zhvilluesit të përshpejtojnë punën duke instaluar skripta të gatshme apo vegla që varen nga njëratjetra, që funksinojnë në një aspekt të caktuar. Këto vegla ndihmojnë në zhvillimin e produkteve
të web duke shfrytzuar kode të gatshme.
“create-react-app” siguron një ndërfaqe CLI për ndërtimin e një aplikacioni me një strukturë bazë,
instalon të gjitha dependencies(varësitë) e nevojshme dhe shton skriptat në pakea JSON të gatshme
për ekzekutim.
Vue-CLI është vegël për krijimin e shpejtë të projektit në vue.js. Projekte të tilla kanë strukturë të
gatshme. Një konfigurim të instaluar, si dhe numër të fajlëave themelorë
Avantazhet e vue-CLI:
•

Nuk ka bllokim, plugins mund te shtohen/hiqen gjatë tërë zhvillimit

•

Falë plug-ins fokusimi mbetet në zhvillim e jo në kustomizim

•

Lehtë të përmirësueshme

•

Lejon zhvilluesit të krijojnë plugins të tyre

Cila është më e lehtë për ta mësuar?
Vue.js është më e lehtë për ta mësuar, prej instalimit, emrat e vetive, procesi i ndërtimit të
aplikacionit janë shumë familiare. Ndërsa React ka një bagazh të gjerë që duhet të mësohet deri
tek momenti i krijimit të web projekteve, po ashtu ka edhe koncepte më të veçanta brenda saj.

Cila është më e mirë?
Si kompani e IT mund të jetë një huti se çfarë zgjedhje duhet të bërë, React apo Vue! Këtu bëhet
fjalë për navojën specifike të biznesit, çfarë pune do të kryej aplikacioni, çfarë sjellje do të ketë,
ka trafik të madh apo të vogël etj.
Nëse projekti është i madh dhe kompleks, duhet të zgjedhet React. Zgjedhje kjo që përcjellet edhe
me numrin e punësimit në kompani, pasi duhet të ketë resurse humane si dhe përvojë në React.
Nëse kërkohet të ndërtohet një produkt që ka më pak kompleksitet, me kohë më të shkurtë deri në
lansim, dhe numër të minimizuar të programerëve, atëherë zgjidhja e duhur është Vue.
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Rezultatet finale
React edhe Vue janë të njohura me shumë aspekte të përbashkëta. Të dy janë me peshë të lehtë, të
shpejta dhe shumë fleksibile me përdorimin e DOM-it virtual dhe sikronitimin e shpejtë me DOMin e vërtetë. Të dy këto teknologji kanë avantazhet dhe disavantazhet e tyre, të cilat janë cekur në
këtë hulumtim.
Zgjedhja në mes këtyre dy teknologjive është e varur nga specifikat e produktit që duhet të
krijohet. Nëse kërkohet një kohë e shpejtë e zhvillimit të produktit dhe prudukti ta ketë
kompleksitetin e zvogëluar, atëherë Vue është zgjidhje. React ka diversitet dhe lejon zhvillimin e
aplikacioneve të larta e tejet komplekse.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Frontend teknologjitë kan një rol shumë të madh në ndërtimin e web projekteve, qofshin ato web
faqe apo web aplikacione. Ndikimi i frontend teknologjive nuk është vetëm në periudhën e
ndërtimit të projekteve por edhe më pas, ky ndikim vërehet edhe tek klienti apo përdoruesi.
Përmes frontend teknologjive arrihet “user experience”, apo fleksibiliteti i web faqes apo web
aplikacionit me përdoruesin.
Sot kemi shumë frontend teknologji që garojnë duke shtuar karakteristika të veqanta dhe duke e
avancuar mënyrën e ndërtimit në webit. Këto mënyra përfshijnë kohën e ndërtimit, zvogëlimin e
kompleksitetit, menaxhimin e projektit gjatë zhvillimit, strukturimin e resurseve humane në
industri etj.
Rolin më të madh në krijimin e këtyre teknologjive përkatëse e ka Javascript. Me anë të Javascript
si gjuhë janë krijuar këto dy gjuhë në fjalë si dhe shumë gjuhë tjera. JS si gjuhë është më e
përshtatshme në shumë aspekte, të cilat i kam përmendur gjatë hulumtimit.
Shpresoj se kjo temë hulumtimi të shërbejë për qëllime informative, edukative dhe profesionale
për komunitetin e web zhvilluesve por edhe atyre që kan dilemma në zgjedhjen e këtyre dy
teknologjive të krahasuara në raport me karakteristikat e projekteve të tyre.
Në këtë hulumtim nuk kam hasur në vështirësi të mëdha, pasi që kam tre vite fokus, punë dhe
përkushtim në këtë drejtim, si dhe këto teknologji momentalisht janë në kulminacion gjë që e bën
të lehtë gjetjen e materialit.
Gjatë ndërtimit të temës kam qenë i fokusuar dhe i përkushtuar, hulumtimi më ka ndihmuar edhe
mua personalisht dhe profesionalisht në fitimin e njohurive dhe përvojave të reja.
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